





















The  term  psychogeography  has  come  to  stand  for  this  sort  of  subjective,  often  more 
experiential mapping. As  is now well known, the term was coined by the Situationists, who drew 
their  criticisms  of  conventional  cartography  and  their  ideas  and  practices  concerning  a  radical 
reconfiguration of the city directly from the Surrealists. The Surrealist’s Map of the World, 1929 is 
the seminal example of politically alternative mapping, with the placing of the Pacific Ocean at the 
centre,  flanked by Russia, China and a  rather  large Alaska –then  the diminution of Europe,  the 
complete absence of the US and the labelling of the South American continent as “perdu” or lost. 
This alternative mapping of the world is a clear exposé of the ‘slipperiness’ or compromise of data 




obsessive  roaming of  Paris  in pursuit  of  the  sort of  elusive  love or  erotic  longing  that  he  later 
recounted  in L’Amour Fou, 1937. The memories generated by “a geography of pleasure” are not 
only  subjective  but  essentially  somatic,  and  in  this,  can  be  aligned  to  with  championing  of 
involuntary memory over voluntary memory as in the famous case of Proust’s Madeleine.  
The Situationists conflated the political imperative behind the Surrealist Map of the World 
and  the  subjective  imperative  Aragon  and  Breton’s  walks  in  Paris  in  the  development  of  a 
psychogeography which entailed both a remapping and re‐experiencing of the city that subverted 
prescribed or pre‐constructed ways of experiencing or knowing the city and replaced them with 
more  open,  creative  ways  of  negotiating  the  urban  landscape.  Key  concepts  in  Situationist 
psychogeography were: derive  (drift) –  the unplanned  journey and detournement  (diversion/re‐




that,  when  followed  to  its  logical  conclusion,  “soon  becomes  surrealistic,  if  not  downright 







absurd.”3 True  to  the  tenets  of  psychogeography,  the  emphasis  here  is  on  exploration,  the 
production of new experiences, new knowledge, rather than a reliance on prefabricated data.  
The  three main  examples of  contemporary psychogeography  that  I want  to  foreground 
clearly  hark  back  to  Situationist  practices,  but  their  social  agendas  are  more  evident  and  the 





qualifies,  defined  as  it  is  by  Proboscis  as  creative  practice  that  is  played  out  with  public 
participation in the public arena. There are other Proboscis projects that I could have selected, the 
ongoing  Topography  and  Tales,  for  instance,  which  incorporates  storytelling  and  memory  as 





Like  the  founders  of  Mass  Observation  in  the  1930s,  we  are  interested  creating 
opportunities  for  an  "anthropology  of  ourselves"  –  adopting  and  adapting  new  and  emerging 
technologies  for  creating  and  sharing everyday  knowledge and experience; building up organic, 
collective memories  that  trace and embellish different kinds of  relationships across places,  time 
and communities.  
Using  a  combination of  geographic  information  systems  and mobile  technologies,  the  idea was 
that  participants  could  ‘annotate’  their  responses  to  a  designated  area  of  London.  Through 
wireless  technology,  these  annotations were  shared with  other  participants.  Participants  could 
“embed their own content into geo‐specific locations” out of which threads would emerge to form 
“an organic,  accretive  tapestry”.  The  feasibility of  the project was  tested  through  a number of 
preliminary bodystorming experiments in which groups either annotated large scale maps of their 
neighbourhood  (floor maps or  table  top) with post‐its. The participants  in  the public  trial were 
issued with PDAs, (HP iPAQs) through which they could annotate their responses to Bloomsbury – 
an area of London that Proboscis considered heavily weighted with cultural baggage in the form of 
blue  plaques  and  association with  the  Bloomsbury  set.  This was  then  repeated  in  a  field  trial 




place  and  space,”  a  platform  that  could  enable  them  to  maintain  a  sense  of  presence,  could 
reinvigorate  the  public  domain  and  augment  and  assist  in  everyday  life.  They  also  note  the 
potential  for generating collective memory out of  this shared knowledge – some of which  is, of 
course, already reported in the form of memories of the area.  
[[[Murmur]]]  is essentially an archival project  that demands  the  information  retrieved  is 
site  specific  –  you hear  the  story  at  the original  location of  the events or experiences  that  are 
recounted.  It was  conceived by  Shawn Micallef,  James Roussel and Gabe Sawney and began  in 
2003 in Toronto’s Kensington Market. It was dedicated to collecting stories from the residents of 
the area and disseminating them publicly through the use of mobile phones. The installation of the 











places  and  in  those  places  we’ve  put  up  signs  so  that  you  can  kind  of  walk  around  the 
neighbourhood and hear those stories as if you are standing right next to the person. So, it’s like 
taking a tour of the city, but from a really intimate point of view. 
While personal,  the  stories  contribute  to  Toronto’s  identity  and  are meant  to  add  “yet 
another layer to the city.”5 By dialling into a [[[murmur]]] story, the participant steps out of his/her 
daily  routine or planned  journey and  sees  the  city  from another point of  view. Writing  for  eye 











of Contemporary Art  is to be relocated  in New York, and,  indeed, the project had the support of 
the Museum  (initiated  by  Christina Ray  and David Mandl  of Glowlab,  a Brooklyn‐based  artists’ 
collective). The idea was to produce a guidebook of the area or block that would be as detailed as 
a city guidebook.  In other words, the scale of the  location was much smaller and  the density of 














                                                 
















to  memory  in  contemporary  values,  Benjamin  privileges  knowledge  or  data  that  has  been 
retrieved  subjectively,  rejecting  official  versions  of  history.12 For  Benjamin  the  archaeologist‐
historian’s  task  was  to  retrieve  or  ‘redeem’  the  commonplace,  the  everyday  and  the 
unremarkable.  In effect a  form of what Susannah Radstone has called memory‐work.13 I see this 














may  be  walking  along  routes  that  have  been  mapped  out  by  city  maps,  but  these  paths  and 
trajectories can only ever refer to “the absence of that which has passed by” – for de Certeau, the 






the  apparatus  that  allows  for  recognition  (re‐cognition) without which  the powers of  cognition 
itself remain transient and unframed. However, memory is never just a straightforward process of 
recording  in  case  we  forget  and,  even  in  the  best  equipped  of  minds,  it  can  be  a  slippery 
mechanism. It can be both elusive and intrusive and we can rarely be completely sure of its fidelity 
to  the  events  or  facts  that  it  recalls. Given  such mutability,  it  is  not  so much  the  reliability  or 
fallibility of memory that is at stake today but the way that memory is harnessed and deployed in 






between  this  type  of  mapping  and  conventional  city  maps  can  be  likened  to  the  difference 
between  voluntary and  involuntary memory. As Mary Warnock has noted, Proust  characterises 




















the  appearance  not  the  reality  of  the  past.  But when  a  smell  or  taste,  rediscovered  in  totally 
different circumstances,  reveals  the past  for us,  in spite of ourselves, we  feel how different  this 
past  is from what we thought we remembered, and what our voluntary memory painted for us, 
like bad painters who have their colours but no truth.18 
Now,  there  are,  as  Felipe  Fernadez‐Armesto  has  shown,  a  number  of  ways  of 
apprehending the truth that can be linked and mobilised in relation to one another and in varying 
combinations  to  assist  in  what  he  terms  our,  “unwavering  search  for  signs  to  match  reality” 
(phenomenological truths, doctrinal  truths,  logical truths, empirical truths).19 Myself,  I prefer the 
sort of ‘truths’ that have been excavated by Urban Tapestries, [[[murmur]]] and One Block Radius 
where the signs, representations and memories are produced by the actual owners and users of 
the  city  ‐ a of mixture of  truths, but attained primarily  through  sense perception,  intuition and 
empirical knowledge. 
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